





















































clear  signs of  fungi‐fruiting bodies or  termite activi‐
ties. Given the lack of identifiable features it was diffi‐
cult  to  determine  the  species  membership,  but
according to local Kichwa residents the tree was likely
a Eugenia sp. (Myrtaceae). The tree measured 41 cm
DBH,  and  had  five  oval  (c.  5  cm  in  radius)  wood‐
pecker‐excavated holes between 17 m and 18 m high.
The  holes  were  all  oriented  towards  south‐east,
between 135 and 165 degrees, respectively. 
Each visit, I was able to observe a pair of M. cruen‐
tatus  adults  (one  male,  with  red  patch  visible  on
crown,  and  one  female),  on  or  near  the  nest  tree.
Both adults,  in turns, visited the same hole through‐
out the four hours of observation. They occasionally
entered  the  nest  hole  (Figure  1a)  and  often  stick
their  head  inside  (Figure  1b),  apparently  providing
food  to  nestlings.  It  was  impossible  to  look  inside






ing,  at  least  every  half  hour,  to  the  same  hole
indicated  the  presence  of  at  least  one  young.  Each
day of observation,  I noted  that  it was  common  for
one adult to remain near (ca. 1 m distance) the cavity
entrance.  This  remaining  individual  (of  either  sex)
sometimes probed under a bit of remaining bark, or
would  sporadically  be  active  drumming,  but mostly
remained silent and still. 
Occasionally, both parents  stayed away  from  the
nest  tree  for over  10 minutes. During  two  of  these
brief  periods  of  absence,  Chestnut‐eared  Araçaris
(Pteroglossus  castanotis)  approached  the  nest  tree,
only to leave within 20 seconds. Adult M. cruentatus
did not  return  to  the nest or  attacked  the Araçaris.
Conversely,  there were occasions  (two  to  four  times
per hour) each day  that one or  two Masked Tityras




wards.  On  one  occasion,  a  male  T.  semifasciata
perched within 50 cm of the nest cavity carrying what
seemed  to  be  nesting  material  (Figure  2a).  Quickly
after,  a  female  T.  semifasciata  approached  the  nest
cavity, and was able to stick its head inside for a sec‐
ond, before being chased away by both adult M. cru‐




adult M.  cruentatus  feeding  one  or more  nestlings,







March,  now  23  days  after  the  first  observation,  I
observed  a  fledgling  M.  cruentatus,  showing  duller








also  noted  that  T.  semifasciata made  use  of wood‐
pecker  holes  that  were  used  for  roosting,  or  even
those  that were  just  completed  and  likely  intended
for nesting. Interestingly, the individuals of T. semifas‐
ciata continuously approached the cavity that had the
apparent  nest,  even  though  various  other  cavities
were  available. Although  there were  various wood‐
pecker‐excavated  holes  in  the  nest  tree,  I  did  not
observe  coloniality  or  cooperative  breeding,  behav‐
ior  that  might  help  defend  against  interspecific
aggression.  Finally,  my  observations  suggest  that
breeding in eastern Ecuador may commence as early
as  February,  whereas  current  knowledge  indicates
that  it  usually  occurs  between  March  and  June
(Lévêque 1964, Greeney et al. 2004), or perhaps even
as  late as September  (Greeney & Gelis 2008). Addi‐
tional observations will be  required  to conclude  the
actual  breeding  season  of  this  species  in  eastern
Ecuador. 
Melanerpes  cruentatus,  as  an  edge  species  (Ter‐
borgh  et  al.  1990),  seems  to  adapt  relatively  well
to  human  intervention,  such  as  habitat  fragmenta‐
tion  (Lees  &  Peres  2006).  Nevertheless,  the  study
indicates  that  one  element  often  eliminate  from
landscape  by  by  anthropogenic  activities  may  be
required    for  the  breeding  of  this  species:  dead
standing  trees.  Especially  in  the  Neotropics,  snags
are  of  utmost  importance  for many  cavity‐breeding
birds  (Gibbs  et  al.  1993),  and  species  such  as  M.
cruentatus and also T. semifasciata are no exception.
Lévêque  (1964)  and  Short  (1970)  also  describe
the  use  of  dead  trees  for  breeding  (?),  although
Greeney & Gelis (2008) report this species excavating
in  a  living  Inga  tree.  Ensuring  that  such  snags  are
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